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ABSTRAKT
Në këtë temë janë analizuar dhe prezantuar disa aspekte teorike të ndikimit të eksportit në
rritjen ekonomike, në këtë rast në kushtet dhe rrethanat e Kosoves. Në bazë të aspekteve teorike
dhe praktike të rolit të eksportit në rritje ekonomike, janë hulumtuar dhe dokumentuar shumë
çështje që tregojnë se ekziston një lidhje pozitive në mes rritjes ekonomike dhe eksportit.

Rezultatet e nxjerra nga këto hulumtime tregojnë se në Kosovë eksporti luan rol të rëndësishëm
dhe mund të ketë ndikim pozitiv në rritje ekonomike, nëse shteti vazhdon të implementoj
politika ekonomike që promovojnë rritjen ekonomike. Edhe pse ndikimi i tij deri me tani i
vrojtuar statistikisht nuk ka qenë i dukshëm, duke marrë në konsideratë faktorë të ndryshëm
që kanë ndikuar në suksesin e dobët të kësaj politike si: kriza të ndryshme ekonomike, siç është
kjo e fundit e vitit 2008 që ka lënë impakt të madh edhe në ekonominë e tanishme, siç edhe
është konsideruar si kriza më e rëndë financiare që nga Depresioni i Madh. Poashtu niveli i
lartë i korrupsionit, dhe mungesa e stabilitetit politik kanë ndikuar dukshëm në efikasitetin e
kësaj politike. Janë analizuar dhe prezantuar edhe potencialet natyrore dhe njerëzore të cilat i
posedon Kosova dhe që mund të shfrytëzohen për rritje ekonomike dhe zhvillim të eksportit si
dhe strategjitë të cilat mund të aplikohen në Kosovë për rritjen e eksporteve dhe rritjen
ekonomike në përgjithësi.

Objektivat e këtij punimi janë:
-

Analiza e tregtisë së jashtme të Kosovës, mundësia e zhvillimit më të hovshëm të eksportit.

-

Identifikimi i barrierave që ndikojnë në eksportin e Kosovës poashtu edhe në aftësitë
konkurruese të ndërmarrjeve kosovare.

-

Vetëdijesimi i shoqatave afariste për krijimin e një politike të orientuar nga promovimi i
eksportit dhe propozimin e rekomandimeve të ndryshme në lidhje me këtë politikë.
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1. HYRJE
"Eksporti shënon sektorin bazë, i cili tregton jashtë kufijve të saj, prodhon flukse të parasë në
ekonominë e vendit, dhe siguron nxitje për zhvillimin e vazhdueshëm ekonomik" (Solow,
2016). Ky definicion e përshkruan hipotezën e "bazës së eksportit" që për të nxitur zhvillimin
ekonomik duhet të zgjerohet punësimi dhe investimi në bizneset që shesin në tregje të huaja.
Eksporti nënkupton transportimin e të mirave ose materialeve nga një vend në një tjetër në
mënyrë legjitime sipas rregullave dhe standardeve të shteteve. Eksportimi i mallrave bëhet
drejt konsumatorëve në një shtet tjetër nga prodhuesi i atyre mallërave. Eksporti është veprim
i kundërt i importit dhe është shumë i rëndësishëm për një vend dhe për pjesmarrjen e atij vendi
në tregun ndërkombëtarë. Sapo një biznes fillon të veprojë ndërkombëtarisht, ka shumë faktorë
shtesë që mund të kenë ndikim të madh në suksesin e tij. Eksportimi dhe importimi i mallrave
nuk është vetëm thelbi i ndonjë biznesi të madh dhe të suksesshëm por gjithashtu ndihmon
ekonomitë kombëtare të rriten dhe të zgjerohen. Secili vend është i pajisur me disa burime
specifike. Në të njëjtën kohë, një vendi tjeter mund ti mungojnë burime të tjera për të zhvilluar
dhe përmirësuar ekonominë e saj të përgjithshme. Për shembull, përderisa disa vende janë të
pasura me minerale dhe metale të çmuara ose lëndë djegëse fosile, të tjerët po përjetojnë një
mungesë të këtyre burimeve. Disa vende kanë sisteme ose infrastrukturë arsimore shumë të
zhvilluar, ndërsa të tjerët nuk e kanë. Sapo vendet të fillojnë të eksportojnë çfarëdo që janë të
pasur, si dhe importojnë mallrat që u mungojnë, ekonomitë e tyre fillojnë të zhvillohen. Importi
dhe eksporti i mallrave nuk është i rëndësishëm vetëm për bizneset, është i rëndësishem edhe
për konsumatorët individualë. Konsumatorët mund të përfitojnë nga disa produkte që nuk
prodhohen në vend, por janë në dispozicion për blerje nga një biznes jashtë vendit.
Përfitimet e eksportimit :
•

Zhvillimi i Potencialit të Shitjes

•

Rritja e Fitimit

•

Punësimi

•

Investimet

Zhvillimi i Potencialit të Shitjes
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Përderisa importimi i produkteve mund t'u ndihmojë bizneseve të zvogëlojnë kostot, produktet
eksportuese mund të sigurojnë rritjen e shitjeve dhe potencialin e shitjeve në përgjithësi
(Cooper dhe Kleinschmidt, 1985). Bizneset që fokusohen në eksport zgjerojnë vizionin dhe
tregjet e tyre në rajon, në nivel ndërkombëtar apo edhe globalisht. Në vend që të fitojnë para
duke shitur ofertat e tyre në tregun lokal, këto biznese janë të përqendruara në zbulimin e
mundësive të reja për të prezantuar punën e tyre jashtë vendit. Eksportimi i produkteve është
veçanërisht i mirë për bizneset e mesme dhe të mëdha, ato që tashmë janë zgjeruar në tregun
lokal. Pasi të kenë ngopur tregun në vendin e tyre, eksportimi i produkteve jashtë vendit mund
të jetë një mundësi e madhe për këto biznese që të rrisin potencialin e shitjes.

Rritja e Fitimit

Produktet e eksportit mund të kontribojnë kryesisht në rritjen e fitimeve (van den Berg, van
Marrewijk dhe Tamminen, 2018). Kjo është kryesisht për shkak të porosive të huaja, pasi ato
zakonisht janë më të mëdha se ato nga blerësit vendas. Perderisa konsumatorët vendas blejnë
disa produkte ose një paletë, bizneset jashtë vendit shpesh bëjnë porosi me shumicë të
produkteve që në mënyrë të pashmangshme çon në fitime të rritura. Për më tepër, nëse
produktet konsiderohen unike ose inovative jashtë vendit, fitimet mund të rriten me shpejt në
kohë.

Punësimi

Rritja e eksporteve rezulton në rritjen e punësimit, dhe kjo është pothuajse e vetëkuptueshme.
Nëse ne si një shtet prodhojmë më shumë mallra dhe shërbime për eksport, atëherë rritja e
prodhimit përkthehet në më shumë vende pune.
Investimet
Ekziston një literaturë që tregon se eksportet dhe investimet e huaja direkte(IHD), kanë një
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marrëdhënie pozitive dy-kahëshe, që më pas përkthehet në rritje ekonomike (Rho dhe
Rodrigue, 2016). Që do të thotë se nga njëra anë, vëllimi i madh i prurjeve neto të IHD-ve rrit
kapacitetet për eksport të vendit pritës. Ndërsa, në anën tjetër, qasja në tregjet më të mëdha,
dmth rritja e eksportit tërheq më shumë prurje neto të IHD-ve. Me pak fjalë, promovimi i rritjes
së IHD-ve dhe i eksporteve është thelbësor për arritjen e qëndrueshmërisë ekonomike.

3

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ndryshimi i Tregtisë Ndërkombëtare
Nëse hulumtojmë e shohim që ndër vite nëpër botë janë bërë ndryshime të dukshme në
pothuajse çdo industri dhe zonë të shoqërisë, dhe ndër to edhe tregtia ndërkombëtare nuk është
përjashtim. Sepse mënyra se si bëhet biznesi në nivel global është më i shpejtë, më efikas, më
i besueshëm dhe më i mire. Disa nga dallimet kryesore midis tregtisë ndërkombëtare në kohët
e sotme dhe tregtisë ndërkombëtare vite më parë janë:
-

Transporti më i mirë në vend dhe ai ndërkombëtar,

-

Avancimet në teknologjitë e komunikimit, logjistikës dhe zinxhirit të furnizimit,

-

Përmirësimi i marrëdhënieve gjeo-politike dhe tregtia më e hapur,

-

Rritja e aftësisë për të maksimizuar potencialin global të kompanisë.

Transporti, përparimet teknologjike, gjeopolitike dhe të tjera e kanë bërë më praktike dhe më
efikase se kurrë më parë për të bërë biznes ndërkombëtar. Mirëpo në Kosovë ende ekzistojnë
disa barriera sa i përket tregtisë së lirë. Ndërmarrjet eksportuese në Kosovë ballafaqohen me
probleme të ndryshme gjatë eksportit të produkteve të tyre, këto probleme janë të natyrave të
ndryshme, p.sh: pengesat në dogana, niveli i lartë i ngarkesave të importit në inputet e
prodhimit, mundësia e kufizuar për të udhëtuar dhe mungesa e financimit për nevoja të
eksportit paraqesin pengesat kyçe. Në mënyre që të përmirësohen rrethanat dhe kushtet për një
eksport të mirëfilltë duhet të ndermirren masa të politikes ekonomike, siç do të ishte zhvillimi
i një qasje politike që integrohet nga rritja e aftësisë konkurruese të kompanive kosovare si në
tregun e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm.
Një politikë e integruar për eksport poashtu ka të bëjë edhe me pjesëmarrjen e një numri të
institucioneve të specializuara që punojnë së bashku, shkëmbejnë informata, bashkëpunojnë së
bashku për të ofruar një gamë të shërbimeve për forcimin e konkurrencës dhe për përmirësimin
e shërbimeve për përkrahje të tregtisë e cila duhet të fokusohet si në promovimin e
konkurrencës ashtu edhe në lehtësimin e tregtisë dhe në promovimin e eksportit (Bartlet, 2003).
Shtyllat kryesore për rritjen e eksportit:
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o Zhvillimi i NVM-ve
Përvoja e shumë vendeve të tjera dëshmon për rolin e rëndësishëm të NVM-ve në rritjen
ekonomike dhe atë të eksportit. Shumë qeveri i hartojnë programet e dedikuara mbështetëse
dhe iniciativat politike që synojnë krijimin dhe zhvillimin e një sektori kombëtar të NVMve. Iniciativa të tilla synojnë të ndihmojnë NVM-të në zhvillimin e potencialit të tyre dhe
t'i lidhin ato me një vizion më të madh zhvillimor të një vendi që përfshin strategjinë e
eksportit dhe reduktimin e varfërisë. Për të përmendur disa iniciativa, politikat mbështetëse
të NVM-ve janë vendosur në vende të tilla si Shqiperia, e cila përgjatë këtyre viteve ka
bërë disa përparime drejt përmirësimit të mjedisit të biznesit si dhe ka iniciuar një numër
programesh të cilat synojnë të mbështetin NVM-të, kjo edhe për shkak të kushteve për
përputhshmërinë me parimet e BE-së. Shqiperia poashtu bazohet dhe harton politikat
mbështetëse të vendeve të tjera, kryesisht nga rajoni i Evropes Juglindore, siç janë Qipro,
Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Mali i zi, Kroacia, Maqedonia etj.
o Investimet e jashtme direkte
Krijimi i bizneseve të reja prodhuese, zgjerimi i atyre ekzistuese dhe eksportuese nëpërmjet
pjesëmarrjes së kapitalit të jashtëm paraqet një mundësi reale për zhvillim.
o Privatizimi
Privatizimi në Kosovë do të jetë i suksesshëm për aq sa do të përmirësohet ambienti
ekonomik dhe për aq sa do të tërhiqeshin investimet në Kosovë. Ai është i lidhur ngushtë
me faktorët që kushtëzojnë zhvillimin e NVM-ve dhe investimet e jashtme direkte.
o Koordinimi dhe organizimi institucional
Me qëllim të avancimit të politikave ekonomike per zhvillimin e industrise eksportuese në
Kosovë, nevojiten një sërë masash të tjera për të koordinuar aktivitetet e ndryshme që hyjnë
në këtë fazë të zhvilimit.

2.1. Rritja dhe Zhvillimi Ekonomik
Nëse e shikojmë në këndveshtrim historik ekonominë e botës mund ta shohim që edhe në kohët
më të vështira, aty gjithmonë ka pasur ekonomi shumë të pasura, ashtu si në kohët më të mira,
5

ku gjithmonë ka pasur ekonomi të stagnuara dhe të varfëra, pra zhvillimi ekonomik është një
ndërveprim kompleks ndaj fituesve dhe humbësve. Ecuria e ekonomisë moderne kapitaliste
gjithmonë fillon në vende të caktuara, nuk del në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë hapsirën.
Marrëdhënia në mes të shkallës së rritjes dhe cilësisë së zhvillimit ekonomik është komplekse
(Feldman, 2014). Në qarqet e politikave, rritja dhe zhvillimi ekonomik shpesh keq
interpretohen. Rritja ekonomike është fokus kryesor i makroekonomistëve të cilët bazohen në
matrica sasiore, të tilla si produkti total bruto ose të ardhurat agregate. Ndërsa zhvillimi
ekonomik është më thelbësor ngaqë i drejtohet më shumë fushës së praktikuesve që
përqendrohen në infrastrukturë, shëndetësi publike, ose arsimimit në vendet më të varfëra. Nuk
është e vështirë të kuptohet pse koncepti i zhvillimit është aq thelbësor për ekonomine në
përgjithësi, problemet ekonomike përfshijne çështje logjistike dhe shumë prej tyre padyshim
janë "inxhinieri" të një lloji apo tjetër. Suksesi i gjithë kësaj politike në fund gjykohet në
mënyren se si e rregullon ky aspekt jetën e qenieve njerëzore (Sen, 2000).
Një pjesë tjetër e reformave ekonomike që ndërmarrin shtetet kryesisht vendet në zhvillim
është bërë Fenomeni i Globalizmit. Globalizimi sot është një proces i cili përfshin lëvizjen e
lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe po ashtu të njerëzve. Keshtu (Bhagwati, 2004) e
përshkruan globalizmin si procesin gjatë të cilit njerëzit unifikohen në një shoqeri të vetme, ky
proces kombinon forcat ekonomike, politike e shoqero-kulturore me ato teknologjike.
Cilësohet si zhvillim përtej tregut dhe ekonomisë botërore dhe nënkupton të ashtuquajturën
“botë pa kufi”. Globalizmi nxiti levizshmërinë e madhe të njerëzve nga njeri vend në një vend
tjetër dhe kjo ka bërë që të kemi një ndërthurje të kulturave nëpërmjet përshtatjes kulturore dhe
sociale te tyre. Në kuader të globalizimit, flasim edhe për Tregtinë Ndërkombëtare. Për tregtinë
ndërkombëtare fillimisht u shfaqen merkantilistët. Merkantilistët argumentuan se një shtet
mund të zhvillohet ekonomikisht në qoftë se zhvillon eksportin dhe eliminon importin.Sipas
tyre, mallrat të cilat eksportoheshin jashtë, në shkëmbim te tyre ata fitonin ari, dhe ato shtete
qe kishin me shumë pronësi të arit ishin shtete që zhvilloheshin më shpejt dhe pastaj si rezultat
i këtij zhvillimi, krijoheshin mundësi të reja punësimi, mirëqenie më e mirë për qytetarët e
kështu me radhë. I pari që filloj të shfaqte teoritë e tij ishte Adam Smith-i i cili kishte pikepamje
tjera për sa i perket tregtisë ndërkombetare. Smithi analizon në librin e tij “Pasuria e kombeve”
6

një sërë çështjesh, sipas tij një komb do të prodhonte dhe do të tregtonte jashtë ato mallra ku
ai kishte avantazh absolut në prodhimin e tyre në krahasim me një komb tjetër, pra i prodhonte
ato të mira me një kosto më të ulët (Smith,2010). Nje tjetër figurë e njohur i cili ishte në pajtim
me Smith-in ishte David Rikardo, mirepo perkunder Smith-it ky kishte mendimin se një shtet
duhet të specializohet në një produkt ku ka përparësi krahasuese d.m.th aty ku e ka koston
oportune më të vogel, sepse atëhere bëhet përdorimi më efiçient i resurseve. Poashtu Zhan
Baptist Sei ishte nje nga klasiket me te njohur, ai krijoj idene se krizat e mbiprodhimit apo
recesionit nuk egzistonin ne sistemin kapitalist, sepse oferta krijonte kerkesen e saj, pra çdo
gjë që prodhohet konsumohet nga individet. Në këtë aspekt ai tregonte që papunësia ishte e
pazakontë, kinse çdo individ që është i aftë për punë dhe që dëshiron të punojë është në
marëdhënie pune. Ai shprehte se vlera e gjdo produkti krijohet nga tre faktore prodhimi: Punë,
tokë dhe kapital. Shumë autorë e kundërshtuan iden e Sei-it se sasia e produkteve që prodhohet
konsumohet menjëherë, sepse sipas tyre Sei nuk merr parasysh që individet kanë prirje për të
kursyer dhe se fitimet e dëshiruara nga investuesit shpesh nuk janë të arritshme dhe kjo gjë
kufizon edhe sasinë që ata janë të gatshëm të investojnë (Keynes, 2018). Mirëpo më vonë në
mendimin klasik u hodhen disa ide të reja, Tashmë ekonomistët e rinjë quheshin Neoklasike.
Neoklasikët u munduan të argumentonin shumë dukuri ekonomike përmes ekuacioneve dhe
matricave matematikore. Ata filluan ta vënë në dukje konceptin e “Dobisë ekonomike” të
perfituar nga konsumi i një produkti nga konsumatorët. Keshtu në fillim mendonin se duhej
arritur dobia maksimale dhe më pas dobia optimale (Pareto, 1896). Një nga figurat më të
rëndesishme neoklasike ishte Ualras. Ai shprehte mendimin se vlera e nje produkti percaktohej
permes zgjidhjes se nje sistemi matricor ku mbledhja matematikore e kostove të të gjithë
faktorëve të prodhimit (pune,toke,kapital,rente) do të percaktonte edhe koston e produkteve.
Ualras shprehte se të gjitha burimet shfrytezoheshin plotësisht, kjo çka nuk u perkrah plotësisht
nga autorët, veçanarisht nga Pareto. Por ajo që është më e rëndesishme në teorine e mendimit
ekonomiko- klasik dhe neoklasik është thyerja e këtyre ideve nga Kejnsi , kështu duke krijuar
liberalizimin kejnsianist.
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2.1.1 Liberalizimi Tregtar
Për ndërtimin e një ekonomie të hapur dhe për forcimin e konkurrencës së ekonomisë vendore
primare është Liberalizimi tregtar. Disa analiza tregojnë se gjatë periudhës 1950-98, vendet që
liberalizuan regjimet e tyre tregtare përjetuan ritme mesatare të rritjes ekonomike vjetore që
ishin rreth 1.5 pikë përqindje më të larta se para liberalizimit. Normat e investimeve pas
liberalizimit u rritën 1.5-2.0 pikë përqindje, duke konfirmuar të gjeturat e fundit se liberalizimi
nxit rritjen e investimeve, poashtu liberalizimi ngriti raportin mesatarë të tregtisë me PBB me
rreth 5 pikë përqindje, duke treguar që liberalizimi tregtarë në fakt ngrit nivelin aktual të
tregtisë. Megjithatë, këto efekte mesatare dallojne në të gjitha vendet. (The World Bank
Economic Review, January 2008). Ekonomitë e vogla ashtu siç është Kosova duhet qe të
kërkojnë mundësitë e tregut të lirë, ekonomisë së hapur dhe liberalizimit tregtar. Në keto raste,
në mungesë të një zhvillimi të qëndrueshëm dhe të politikave ekonomike jo mjaft stimulative
për zhvillimin e bizneseve prodhuese, nën ndikimin e liberalizmit tregtar, shfaqen këto
ndikime:
-

Vështirësitë në transfomimin e strukturës së bizneseve,

-

Niveli i ulët i bizneseve prodhuese dhe produktive,

-

Pjesëmarrja simbolike e bizneseve eksportuese në këmbimin tregtar,

-

Ambienti afarist jo-favorizues për iniciativa të reja të biznesit,

-

Vështirësitë në ndërtimin e aftësisë konkurruese të bizneseve të vendit për gara në tregjet
rajonale dhe të jashtme.

2.1.2 Mbështetja e Eksporteve
Ka disa mënyra se si vendet përpiqen ti rrisin eksportet. Së pari, ata përdorin barriera tregtare
për importet për t'i dhënë industrive të tyre një avantazh. Kjo zakonisht përbëhet nga tarifat që
rrisin çmimet e importeve. Ato gjithashtu ofrojnë subvencione në industritë e tyre për të ulur
çmimet. Por sapo të fillojnë ta bëjnë këtë, vendet e tjera hakmerren me të njëjtat masa. Me
kalimin e kohës, ajo ul tregtinë për të gjithë. Në fakt, kjo ishte një nga shkaqet e Depresionit
të Madh. Pasi tarifat dhe subvencionet kanë ulur tregtinë, vendet do të negociojnë marrëveshjet
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tregtare (Panagariya, 2000). Organizata Botërore e Tregtisë u përpoq të negociojë një
marrëveshje mes pothuajse të gjitha kombeve në botë. Pothuajse pati sukses, derisa Bashkimi
Evropian dhe Shtetet e Bashkuara refuzuan të eliminonin subvencionet e fermave. Tani,
shumica e vendeve duhet te mbeshteten ne marreveshjen e tregtise dypaleshe ose ne
marreveshjet rajonale. Qeveritë e pothuajse të gjitha vendeve u japin ndihmë firmave në vendin
e tyre për të hyrë ose për të planifikuar hyrjen në tregtinë ndërkombëtare. Dëshira për të rritur
pjesëmarrjen në tregtinë e huaj dhe për të thithur investime të huaja ka bërë që shumë vende të
krijojnë programe që mbështesin eksportin. Pershembull, në Kosovë Oda Ekonomike ne
bashkepunim me disa partnere organizon misione te tregtise, edhe ne shtetet e tjera , e cila ka
rezultuar ne themelimin e Euro Info Qendres, qender e cila siguron dhe ofron informata te
dobishme per eksportuesit. USAID – KBS ndihmojnë në gjetjen e partnerëve afaristë. SHEK
dhe AKB janë fokusuar në përmirësimin e rrethinës afariste. Të gjitha këto aktivitete janë në
fazën fillestare dhe duhet të koordinohen përmes qeverisë dhe MTI-së (Oda Ekonomike e
Kosoves).

2.1.3 Kufizimet e Eksporteve
Kosova pas një krize të gjatë ende ballafaqohet me disa probleme dhe veshtirësi për t’iu
bashkangjitur rrjedhave aktuale të zhvillimit ndërkombëtar, veçmas në sferën ekonomike.
Edhe pse eksporti për një vend është shumë i rëndësishëm dhe niveli i tij sado më i madh që të
jetë aq më pozitivisht ndikon në ekonominë e një vendi prapë se prapë ka degë ekonomike apo
produkte për të cilat politika shtetërore vendos kufizime. Krijimi i një politike të tillë kufizuese
vihet për arsye të ndryshme politike, ekonomike, shoqërore etj. Per sa i perket raporteve
tregtare të jashtme deri më tani problemet më të zakonshme me të cilat hasin kompanitë në
tregtinë e jashtme janë të lidhura me procedurat doganore dhe barrierat teknike të tregtisë.
Problemet në lëvizjen ndërkufitare të mallrave kanë të bëjnë me procedurat aktuale doganore.
Jo vetëm pagesat e ndryshme, por edhe ndryshueshmëria e tyre dhe parashikueshmëria e dobët
e komplikojnë tregtinë. Barrierat teknike të tregtisë përfshijnë, për shembull, rregulloret e
ndryshme teknike, standardet dhe certifikimet, të cilat janë diskriminuese ose të panevojshme.
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Procedurat doganore dhe barrierat teknike ndaj tregtisë përbëjnë më shumë se gjysmën e të
gjitha pengesave të identifikuara për tregtinë. Kategoria e ardhshme më e madhe e pengesave
është mjedisi i biznesit në vendin e veprimit dhe licencimi (MTI- Raporti vjetor, 2017)
40%

Procedurat doganore per
eksportin dhe importin e
mallrave
Barrierat Teknike ndaj
Tregtise (TBTs)

35%
30%

Ambienti i Biznesit ne vendet
e operimit

25%
20%

Levizja e personave

15%
Kufizimet sasiore dhe
licensimi

10%
5%

Prokurimi publik

0%
Detyrimet kunderbalancuese
Barrierat në Tregti sipas Llojit të Barrierës në Tregun e Jashtem

Figura 1. Barrierat në Tregun e Jashtëm
Burimi : Agjensia e Statistikave te Kosovës (ASK).

Barriera të tjera mund te jenë: Mungesa e mbështetjes kreditore, imazhi i dobët i produkteve
vendase, transporti, çertifikata mbi origjinën e mallit, etj.
Sipas ASK, 38% e barrierave janë të lidhura me procedurat doganore. Më shumë se gjysma e
të gjitha problemeve qe kanë lidhje me procedurat doganore hasen në eksportin dhe importin
nga Serbia dhe Shqipëria. 28% të pengesave e përbejnë barrierat teknike të tregtise. 9% e
pengesave lidhen me mjedisin e biznesit në vendin e punës. Të tilla si korrupsioni dhe
burokracia, mangësitë në infrastrukturë dhe pasiguria politike dhe ekonomike.
3% e barrierave tregtare lidhen me levizjen e personave dhe elementet e lidhura më të. Pengesa
të raportuara lidhen me lëvizjen e personave midis Kosovës dhe vendeve të BE-së. Kufizime
të ndryshme si kuotat e eksportit dhe importit, detyrimet doganore dhe taksat të gjitha këto
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janë shkak i pengesave tregtare. 13% të barrierave të raportuara në tregti përbejnë kërkesat e
dokumenteve të licencimit dhe të kontrollit. Një pjesë më shumë se mesatarja e barrierave është
ndeshur në Serbi dhe Shqipëri, por probleme të ngjashme janë hasur edhe në Maqedoni. 3% e
barrierave tregtare të hasura në tregjet e jashtme janë të lidhura me prokurimin publik.
Kompanitë kosovare hasin probleme në Serbi. Kjo i referohet autoriteteve qeveritare dhe
administratave rajonale dhe lokale siç janë shtetet federale, provincat dhe komunat, si dhe nga
njësitë e prokurimit të fushave të veçanta.
6% e pengesave tregtare jane te lidhura me detyrimet antidumping, detyrimet kundër
balancuese dhe masat mbrojtëse janë politika tregtare, instrumentet e përdorura kundër masave
të shtrembërimit të tregtisë që zbatohen përkohësisht për të rritur detyrimet e importit për
produkte të caktuara (ASK – Raporti vjetor, 2017).
Në anën tjetër, barriera të ndryshme janë të paraqitura edhe në tregun e brendshëm të Kosovës,
ku më të shpeshta janë ato që lidhen me mjedisin e konkurrencës, të pasuara nga problemet në
lidhje me interpretimin e taksave dhe legjislacionit fiskal kombëtar.
80%
70%
60%
50%
40%
30%

Tatimet, legjislacioni fiskal dhe
shpenzimet shtese
Mjedisi i konkurrences
Licensimi

20%
10%
0%
Barrierat në Tregti sipas Llojit të Barrierës në Tregun e Brendshëm

Figura 2. Barrierat në Tregun e Brendshëm
Burimi : Agjensia e Statistikave te Kosovës (ASK).
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Barriera te tjera mund te jene : Aftësitë dhe përvojat e dobeta te menaxherëve , mungesa e
informatave , vështirësitë në gjetjen e partnerëve afaristë , shpenzimet e prodhimit, mos-njohja
e gjuhëve të huaja. 70% te barrierave në tregun e brendshëm e përbëjne tatimet, legjislacioni
fiskal dhe shpenzimet e tjera. 10% të barrierave tregtare lidhen me mjedisin e konkurrencës
kjo bazuar ne raportet e kompanive. Problemet kryesisht lidhen me tregtinë në fushën e
bujqësisë. 20% të barrierave të raportuara në tregtinë e brendshme janë te lidhura me kërkesat
e dokumenteve te licencimit dhe të kontrollit.

2.2. Disa Aspekte Teorike të Rolit të Eksportit në Rritjen Ekonomike.
Zhvillimi ekonomik është një nga qellimet kryesore të çdo shoqërie në botë, dhe rritja
ekonomike është e domosdoshme për zhvillimin ekonomik. Janë shumë faktorë që kontribojnë
në rritjen ekonomike, mirëpo eksporti është konsideruar të jetë një nga faktoret më të
rëndesishëm që kontribojne në aspektin e rritjes ekonomike (Balassa, 1977). Rritja ekonomike,
është rritja e prodhimtarisë, e kapaciteteve prodhuese dhe e të gjithë përbërësve tjerë në
ekonomi. E thënë ndryshe është rritja e të gjithë zërave të GDP-së. Ritmet e rritjes ekonomike
janë shumë të rëndesishme në rritjen e qëndrueshmërisë së nje vendi, ku në fakt nje rritje
dinamike ndër vite duhet të jetë strategji për çdo vend. Është pranuar praktikisht dhe teorikisht
se pa rritje ekonomike nuk mund të ketë progres ekonomik & social. Rritja ekonomike ndikon
drejtpërdrejtë në të ardhurat dhe mirëqenien sociale prandaj është një nga treguesit më të
perdorur nga ekonomistë dhe analistë botëror.
Ekziston një literaturë e gjerë që analizon lidhjet midis eksporteve dhe rritjes ekonomike, kjo
lidhje përcaktohet nga faktorë të ndryshëm. Duke pas parasysh qe eksporti është komponent i
PBB-së, rritja e eksporteve kontribon direkt në rritjen PBB-së. Po ashtu eksportet ndihmojnë
shtetet e varfra dhe me treg të vogël, të përfitojnë nga shtetet me ekonominë e shkallës
(Helpman dhe Krugman,1985). Përveç kësaj, eksportet çojnë në përmirsimin e shpërndarjes së
burimeve, dhe në veçanti shfrytëzimin e përmirësuar të kapitalit për shkak të konkurrencës në
tregjet botërore (Balassa, 1978). Zgjerimi i eksporteve sjell produkte me kualitet më të lartë
për shkak të ekspozimit të eksportuesit ndaj kërkesave të konsumatorëve ndërkombëtar.
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Eksportet ndikojnë që një firmë të investojë në teknologji të reja , si strategji për angazhimin e
rritjes së shkalles së outputit, etj. Shumica e autorëve që kanë publikuar punime në lidhje me
raportin në mes të eksportit dhe GDP kanë ardhur në përfundim se në përgjithësi ekzistojnë
katër pikëpamje në këtë drejtim.

Sipas pikëpamjes së parë , gjegjësisht hipotezës së neoklasikëve në lidhje me eksportin , jepen
këto pikëpamje:
➢ Zgjerimi i eksportit do të rrisë produktivitetin , dhe po ashtu do të rrisë ekonomitë e shkallës
(Helpman dhe Krugman,1985).
➢ Zgjerimi i eksporteve sjell produkte me kualitet më të lartë për shkak të ekspozimit të
eksportuesit ndaj kërkesave të konsumatorëve ndërkombëtar. (Krueger, 1985).
➢ Eksportet do të ndikojë që një firmë të investojë në teknologji të reja , si strategji për
angazhimin e rritjes së shkalles së outputit (Ghirmay, Grabowski dhe Sharma, 2001).
➢ Një qasje e orientuar kah eksporti në ekonomitë që kanë tepricë të fuqisë punëtore, mundësojnë
rritje të shpejtë të punësimit dhe rritjen e pagave reale (Krueger, 1985).
➢ Eksporti kontribuon në relaksiminin e pengesave në këmbimin e jashtëm.

Pikëpamja e dytë është lidhja shkak-pasojë e cila shkon nga rritje ekonomike te eksportet.
Produktiviteti më i lartë do të thotë kosto më e ulët për njësi, dhe kjo rezulton në lehtësimin e
rritjes së eksporteve. Rritja ekonomike ndikon në rritjen e eksporteve në qoftë se produkti i
brendshëm rritet më shpejt se kërkesa e brendshme (Shan dhe Tian, 1998).
Pikëpamja e tretë, është një kombinim i pikëpamjeve, e cila sygjeron se mund të ketë një
marrëdhënie dypalëshe shkakësore midis eksporteve dhe rritjes ekonomike.
Pikëpamja e katërt, qartëson që nuk ka ndonjë lidhje shkakësore ndërmjet eksportit dhe rritjes
ekonomike, rritja e eksportit dhe e ekonomisë është rezultat i zhvillimit dhe ndryshimit
teknologjikë. Diskutimi i tanishëm është i përqendruar se çfarë lloj strategjie të ndjekin shtetet
në zhvillim, a duhet të ndjekin strategji për zëvendsimin e importit, apo strategji për
promovimin e eksportit.
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Qeveria vendos tarifa dhe kuota për zvogëlimin e importit në vend. Këto tarifa dhe kuota bëjnë
që çmimet e atyre produkteve të cilat janë me tarifa të rriten. Kjo rritje ndikon që kërkesa në
vend të ulet për ato produkte dhe kështu të zvogëlohet importi. Ndërsa një strategji e rritjes së
eksportit bëhet duke mbështetur sektorët e prodhimit aty ku këta sektorë kanë një potencial
zhvillimi dhe po ashtu përparësi krahasuese. Rritja e eksporteve përmirëson bilancin e
pagesave dhe zgjeron rezervat e huaja monetare, të cilat mundësojnë rritjen e investimeve në
ata sektorë ku është e nevojshme rritja e prodhimit vendor (Helpman dhe Krugman, 1985).
Evidencat empirike dhe përvojat e ndryshme kanë mbështetur idenë se shtetet të cilat në
mënyrë aktive ndjekin politikën e rritjes se eksportit, kanë qenë më të suksesshme se ato shtete
të cilat kanë ndjekur politikat e zëvendësimit të importit. Rritja e eksportit e udhëhequr nga
(ELG) “Export-led-growth” teorikisht u shfaq në mesin e ekonomistëve neoklasik për shkak
të eksportit të Azisë Lindore. Kjo hipotezë është jo vetëm e njohur gjerësisht nga akademikët
(Feder, 1983,dhe Krueger, 1990), por edhe ka formuar rritjen ekonomike dhe zhvillimin e
shume vendeve, dhe poashtu politikat e Bankes (Banka Botërore, 1987).
Ndersa Balassa (1978) ka shqyrtuar marrëdhënien ndërmjet eksporteve dhe rritjes ekonomike,
duke përdorur metodën e zakonshme të katroreve të vegjël për njëmbëdhjetë vende në zhvillim
për periudhën 1960-73. Ai vlerësoi marrëdhëniet në mes të totalit të eksporteve dhe të
prodhimit . Në studimin e tij, eksporti u shfaq si një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e
rritjes ekonomike. Ai dha mbështetjen në orientimin e zhvillimit të eksporteve, në kontrast me
politikat e zëvendësimit të importit.
Kurse Ram (1987) analizoj marrëdhëniet në mes të eksportit dhe rritjes ekonomike në vendet
në zhvillim , duke përdorur seritë kohore, dhe të dhëna me prerje horizontale.
Ky studim sygjeron se roli i eksporteve në rritje është kryesisht pozitiv. Ka edhe shumë
hulumtime të tjera që analizojnë raportet në mes të rritjes ekonomike dhe rritjes së eksportit,
dhe përgjithësisht shumica e punimeve vlerësojnë se ekzistojnë lidhje pozitive në mes të
eksportit dhe rritjes ekonomike.

Perfundimisht si hipotezë për tu vërtetuar gjatë këtij hulumtimi është :
➢ “Eksporti, faktor i rëndesishëm në përcaktimin e rritjes ekonomike”.
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2.2.1. Potencialet e Kosovës për Zhvillim Ekonomik dhe Rritje të Eksportit.
Ekonomia e Kosovës është e vogël, dhe nje zhvillim i duhur dhe afatgjatë do të varet shumë
nga shfrytezimi i potencialit të saj për eksport. Siç e kemi cekur edhe në paragrafin hyrës, Secili
vend është i pajisur me disa burime specifike. Në të njëjtën kohë, një vendi tjeter mund ti
mungojnë burime të tjera për të zhvilluar dhe përmirësuar ekonominë e saj të përgjithshme.
Për këtë arsye Kosova duhet ta shfrytëzoj pasurinë e saj, burimet e bollshe që posedon për të
përmiresuar ekonominë në përgjithsi. Pasuria e Kosoves posedon resurse natyrore, fuqinë
punëtore te bollshme dhe të re, si dhe qasja në tregun regjional dhe evropian ofrojnë potencial
të madh për rritje ekonomike dhe shtim të eksportit. Kosova poashtu është shumë e pasur me
depozita mineralesh, por potenciali i tyre është lënë pa shfrytëzuar për arsye të ndryshme. Dheu
i Kosovës ka depozita të mëdha të ferronikelit, plumbit, linjitit, magnetit, zinkut dhe xeheve
tjera. Zhvillimi i gjithë këtyre industrive në vend do ti jepte zhvillimit ekonomik kontribut të
madh për eksport dhe shtim të vendeve të punës.
Pershembull, sektori i minierave (Trepça), para shpërbërjes së ish-Jugosllavisë ishte shumë i
rëndësishëm për rritjen e ekonomisë së Kosoves. Mirëpo kapacitetet e xehetarisë kanë vuajtur
nga neglizhimi gjatë viteve 1990, si dhe nga dëmi i luftës (ASHAK, 2002).
Toka bujqësore në Kosovë gjithashtu shfrytëzohet pak, mungesa e investimeve, lufta si dhe
procesi i tranzicionit kanë shkaktuar një rënie të shpejtë në këtë sektor. Fuqia punëtore mund
të jetë një potencial tjetër i rëndësishëm i zhvillimit të ekonomise, sepse sipas statistikave
Kosova ka popullsinë më të re në Evropë. Poashtu konkurrenca e pagave në krahasim me rajon
është shumë e fuqishme, kryesisht pagat e punëtorëve në vend janë të ulëta, dhe kjo përparësi
duhet të luajë rol të rëndësishëm në promovimin e eksportit të Kosovës dhe tërheqjen e
investimeve të huaja që orientohen kah eksporti.
Kosova ka përparësinë e qasjes së lirë dhe relativisht të lehtë në dy tregjet e saj më të
rëndësishme: ekonomitë regjionale (CEFTA) dhe Bashkimin Evropian. Tregu i CEFTA-s
ofron tregti të lirë në mallrat e gatshme dhe shumicën e produkteve bujqësore. Ajo gjithashtu
parasheh liberalizimin e plotë të tregtisë bujqësore dhe liberalizimin e shërbimeve.
Kosova mund të prodhojë dhe ka kapacitete të mjaftueshme mirëpo nuk i shfrytezon ato në
mënyren më të mirë të mundshme.
15

2.3. Tregtia e Jashtme e Kosovës sipas Destinacionit

Eksporti në Kosovë ka arritur të depertojë në mbi 60 vende të botës, përderisa importojmë nga
130 vende të botës. Pjesa kryesore e shkëmbimeve tregtare të Kosovës rreth 78% është e lidhur
me vendet e BE-së dhe me vendet e rajonit te CEFTA-s. Njëra prej karakteristikave kryesore
të tregtisë së jashtme të Kosovës rezulton të jetë deficiti i lartë tregtar, kjo ngase në tregtinë e
jashtme të Kosovës tashmë me vite rradhazi dominojnë importet, kurse niveli i eksporteve
vazhdon të qëndroj i ulët. Kjo paraqet një nga sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës.
Rrjedha e eksportit dhe importit tregon per nje deficit tregtar me te larte per 13.7% ne muajin
Nentor 2017, ose ne vlere prej 230,5 milion€ krahasuar me 202,7 milion€ qe ka qenë në vitin
2016.
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Tabela 1. Partnerët Kryesorë Tregtarë të Kosovës 2017
* EKSPORTET
Shteti

Vlera e Eksportit

Pjesemarrja %

Ndryshimi 16/17

Shqiperia

60,256,534.88

16 %

43 %

India

52,606,481.05

14 %

458 %

Serbia

48,245,969.97

13 %

17 %

Maqedonia

45,850,258.96

12 %

19 %

Zvicera

21,354,826.12

6%

27 %

Gjermania

20,193,790.29

5%

46 %

Mali i Zi

19,875,953.56

5%

43 %

Holanda

12,760,483.80

3%

7 %

Anglia

11,192,184.21

3%

1337 %

Austria

10,547,755.87

3%

57 %

Partnerët kryesorë tregtarë të Kosovës 2017
* IMPORTET
Shteti

Vlera e importit

Pjesemarrja ne %

Ndryshimi 16/17

Serbia

449,918,205

14.8 %

16 %

Gjermania

378,480,438

12.4 %

10 %

Turqia

292,701,461

9.6 %

1%

Kina

275,516,652

9.0 %

7%

Italia

194,716,162

6.4 %

-4 %

Maqedonia

156,495,222

5.1 %

0%

Shqiperia

151,814,948

5.0 %

31 %

Greqia

135,463,008

4.4 %

14 %

Bosnia dhe Herz.

81,673,648

2.7 %

3%

Polonia

80,147,029

2.6 %

6%

Sllovenia

63,889,190

2.1 %

5%

Bullgaria

60,574,435

2.0 %

6%

Kroacia

58,326,335

1.9 %

-1 %

Burimi: Agjensia e Statistikave të Kosoves (ASK).
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Gjatë vitit 2017, eksportet u rriten prej 22% kështu duke arritur në 278 milion€. Vendi kryesor
i eksporteve ishte Shqiperia duke u rritur nga 16 % deri në mbi 40% gjatë vitit 2017. Pastaj
India dhe Serbia pasuan me një rritje prej 14%, kurse nga Maqedonia eksportet shënuan rritje
prej 19% në krahasim me vitin 2016.
Vendet e tjera kryesore të eksportit ishin Holanda, Gjermania, Mali i zi, dhe Zvicra. Ndërkohë
që pjesa e eksporteve totale të Kosovës u rrit në 3%. Vendi kryesor në importim brenda
Kosoves e zë Serbia duke u rritur më shumë se 15% gjatë vitit 2017, pastaj Gjermania me
12.4% , Turqia me 9.6%, dhe Kina shenoj rritje prej 7% ne krahasim me vitin 2016. Vende të
tjera kryesore importuese ishin Greqia, Maqedonia, dhe poashtu Shqipëria e cila në importet
totale të Kosovës u rrit në 5%, ose gjithsej me rreth 31% në vitin 2017. Siç mund të vërehet
edhe në tabelen më lartë, importet nga Italia dhe Kroacia u ulën me -4 dhe -1%.

Tregtia me Vendet e BE-së
Partneriteti i Kosoves me vëndet e BE-së në aspektin e qarkullimit të tregtise se jashtme është
shumë i rëndesishëm gjatë viteve të fundit si në importe ashtu edhe në eksporte. Eksportet me
vendet e BE-së shënuan rritje prej 26.2% ose arriten në 8,0 milion€. Vendet kryesore të BE-së
në eksportimin e këtyre mallrave janë: Gjermania 7.6%, Holanda 4.7%, Bullgaria 2.9%,
Britania e Madhe 2.6 etj. Ndersa, importet e BE-së brenda Kosoves arritën në 114,8 milion€,
dhe shenuan rritje prej 12.3% gjatë vitit 2017. Importet me pjesmarrje më të lartë ishin nga:
Gjermania 12.4%, Italia 6.1%, Greqia 4.7%, Polonia 2.9% etj.

Tregtia me Vendet e tjera të Botës
Eksportet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 6,3 milion€ ose rreth 21.1%. Partneret
kryesore të eksportit nga këto vende janë: India me 8.9% dhe Zvicra me 7.6%. Kurse importet
e Kosoves me vendet e tjera të botës arritën në 72,7 milion€ ose rreth 27.9%. Vendet tjera
dominuese për import brenda Kosoves ishin: Turqia 9.6% dhe Kina 8.5%.
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Tregtia me Vendet e CEFTA-së.
Eksportet e Kosoves me vendet e CEFTA-se arritën në 15,6 milion€ ose 52.0% të eksporteve
të përgjithshme gjatë vitit 2017, e cila është në rënie prej (-5.8%) me vitin e kaluar. Parteneret
më të rëndesishëm për eksport nga vendet e CEFTA-se janë: Shqipëria 18.3%, Serbia 15.9%,
Maqedonia 11.4%, Mali i Zi 5.1%. Ndërsa, importi brenda Kosoves nga CEFTA arriti në 73,0
milion€ ose gjithsej 28.0% në 2017. Vendet dominuese për import ishin: Serbia 14.2%,
Maqedonia 5.5%, Shqipëria 5.3% dhe B&H 2.4%.
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325,294

309,627
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2,449,064

2,538,337

2,634,693

2,789,491

3,047,207

Bilanci tregtar

-2,155,221

-2,213,794

-2,309,399

-2,479,864

-2,669,197
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11.1

12.4

Perqindja e mbulimit

Figura 3. Qarkullimi i Mallrave në Tregtinë e Jashtme
Burimi : Agjensia e Statistikave te Kosoves (ASK).
Edhe pse ndër vite, aftësia eksportuese e Kosovës ka shkuar duke u rritur, në të njëjtën kohë
edhe importi ka shkuar duke u rritur, duke i mbajtur deficitin tregtar gjithnjë të lartë.
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Tabela 2. Eksportet dhe Importet sipas Procedurave Statistikore.
Procedurat statistikore
(000€)
Nentor-2016
Value
%

Nentor 2017
Value
%

Indices
2017/2016

Gjithsej Eksportet.......................................
Eksportet normale........................................
Eksportet pas perpunimit te brendshem......

32,107
27,146
4,962

Gjithsej Importet........................................
Importet normale.........................................
Importet per perpunim te brendshem.........

234,859 100.0 260,664 100.0 111
231,763 98.7 255,800 98.1 110.4
3,096
1.3
4,864
1.9
157.1

100.0 30,091
84.5 25,206
15.5 4,885

100.0 94
83.8 92.9
16.2 98.5

Burimi : Agjensia e Statistikave të Kosoves (ASK).
Statistikat e tregtisë së jashtme janë të përpiluara sipas sistemit “të veçantë” të regjistrimit të
tregtisë ndërkombëtare. Sipas këtij sistemi importet dhe eksportet janë të regjistruara, në kohën
kur mallrat lëvizin nëpër territor me qarkullim të lirë. Kjo nënkupton që aty është i përfshirë
edhe përpunimi i jashtëm dhe i brendshëm, përveç transaksionit të rregullt të eksportit dhe
importit.
Eksportet e veçanta përfshijnë eksportet pas përpunimit të brendshëm, eksportet për përpunim
të jashtëm dhe eksportet që nuk regjistrohen në dogana.
Importet e veçanta përfshijnë importet për përpunim të brendshëm, importet pas përpunimit të
jashtëm dhe importet që nuk regjistrohen në dogana.
Të përjashtuara janë mallrat që janë në transit. (ASK-Raporti vjetor, 2017)
Importet janë të regjistruara sipas vendit të origjinës. Mallrat e marra ose të prodhuara në një
vend me prejardhje po nga i njëjti vend. Një produkt në prodhimin e të cilit janë të përfshira
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dy a më tepër vende, si vendi i origjinës, konsiderohet vendi në të cilin është bërë përpunimi i
fundit i rëndësishëm. Paketimi, ripaketimi, klasifikimi nuk konsiderohen si procese prodhuese.
Eksportet janë të klasifikuara sipas vendit të destinimit të fundit. Destinimi i fundit i mallrave
konsiderohet shteti i fundit për të cilin mallrat janë dedikuar. Kjo nuk do të thotë se është shteti
ku mallrat do të shkarkohen ose ku do të bëhet konsumi i fundit.

Tabela 3. Eksportet dhe Importet nëpër Vende - në Vlerë dhe Përqindje.

NENTOR/2016
GRUP VENDET
28 VENDET E BE-SE
CEFTA
EFTA
VENDET TJERA
EUROPIANE
(Turqia,Ukraina).
VENDET TJERA JO-EURO
(Shba,Canada,Mexico,Brazil).
VENDET NGA AZIA
(Japonia,Kina,India).
TE TJERA
GJITHSEJ EKSPORTET
GJITHSEJ IMPORTET

EXS/IMP

Vlera

%

NENTOR/2017
(000€)
Vlera
%

EKSPORTI
IMPORTI
EKSPORTI
IMPORTI
EKSPORTI
IMPORTI
EKSPORTI
IMPORTI

6,410
102,247
16,606
65,640
1,866
1,487
437
22,384

20.0
43.5
51.7
27.9
5.8
0.6
1.4
9.5

8,091
114,818
15,650
73,055
2,312
3,211
667
24,734

26.9
44.0
52.0
28.0
7.7
1.2
2.2
9.5

EKSPORTI
IMPORTI
EKSPORTI
IMPORTI
EKSPORTI
IMPORTI

66
6,497
6,450
25,851
272
10,753
32,107

0.2
2.8
20.1
11.0
0.8
4.6
100.0

208
6,616
2,847
24,886
315
13,345
30,091

0.7
2.5
9.5
9.5
1.0
5.1
100.0

234,859

100.0

260,664

100.0

Burimi: Agjensia e Statistikave të Kosovës(ASK)
2.4. Eksporti i Mallrave
Në nëntor të 2017-ës eksporti i mallrave të Kosovës kishte vleren 30,0 milion€ me një rënie
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prej (-6.3%), kurse importi 260,6 milion€, me nje rritje prej 11.0%, duke u krahasuar me
periudhen e njejtë të vitit 2016. Në eksport gjatë këtij viti të fundit, kanë shënuar rritje artikujt
prej hekuri ose çeliku me përqindje prej 30%. Artikujt e plastikes shënojne perqindjen më të
madhe të produkteve të eksportuara në 2017 me 19% rritje në krahasim me vitin 2016.
Eksportet e xeheve dhe plumbit kanë arritur rritje prej 9%, ndersa ato të xehroreve dhe
koncentrateve të zinkut kanë arritur rritje në 86% krahasuar me periudhen e njejte të vitit 2016.
Poashtu, eksportimi i mobileve dhe pjesëve të tyre shenoj rritje në vitin 2017. Ndaj ketij trendi
pozitiv eksportet në vitin 2017 tejkaluan shifrën korresponduese të vitit 2016 me 29%. Ndërsa
sa i përket importeve, ato u rritën gjatë vitit 2017, vlera e tyre megjithatë ishte 9% më shumë
krahasuar me vitin e kaluar.
Importi i produkteve të vajrave të naftës u rrit me 24% në vitin 2017 krahasuar me 2016. Një
nga grupet më të mëdha të importit në vitin 2017 ishin automjetet motorike dhe automjetet e
tjera te cilat u rriten me 32%. Në industrinë e hekurit dhe çelikut, shkopinjet dhe shufrat e
hekurit janë grupi më i madh i produkteve të importuara duke arritur ne 88 milionë€ në 2017
ose 21% rritje nga 2016. Ndersa, duhani vazhdoj të rritet gjatë gjithë vitit, si rezultat i kësaj
rritje importet në 2017 tejkaluan shifren korresponduese të vitit 2016 me 7%.
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Figura 4. Eksporti sipas seksioneve të (HS) në perqindje (2013-2017)
Burimi: Agjensia e Statistikave të Kosovës (ASK).
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Figura 5. Importi sipas seksioneve të (HS) në perqindje (2013-2017)
Burimi: Agjensia e Statistikave të Kosovës (ASK).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ashtu siç shihet nga këto statistika të dhëna më lartë Kosova ndër vite ka pasur një shkembim
tregtar deficitar, kjo nënkupton që prodhimtaria vendore po reduktohet në një mënyre ose tjeter
duke blere mallra dhe sherbime të huaja, e cila më pas shkakton probleme si në tregun e punës
ashtu edhe në tregun e të mirave. Është e ditur që Kosova nga importi i të mirave fiton
llojllojshmeri produktesh në treg, edhe nga ato të cilat vendi ynë nuk ka kapacitete ti prodhojë
vetë, në këtë rast janë konsumatoret që përfitojne duke blerë mallra dhe sherbime më kualitet
të lartë dhe me çmime të arsyeshme kjo për shkak të konkurrences, mirëpo prap se prap gjithë
kjo vazhdon të shkaktojë probleme tek prodhuesit vendorë duke pas parasysh që firmat
Kosovare nuk e kanë potencialin e mjaftueshem për të konkurruar në shumicen e prodhuesve
të jashtem.
Deficiti tregtar mund të vije edhe si rezultat i mungesës së subvencioneve në Kosovë. Shumë
tregtarë Kosovarë kanë treguar për punen që bëjnë, përvojat dhe sfidat më të cilat përballen
dhe shpesh duke kërkuar ndihmën e prodhuesve të jashtem. Duke qenë se Kosova është një
treg i hapur dhe i pambrojtur, tregtarët vendas shpesh janë të detyruar t’i përdorin kapacitetet
e tyre në minimum. Për atë arsye janë të interesuar për bashkëpunim dhe se kanë nevojë për
mbështetje, posaçërisht në eksport dhe edukim. Përshembull nëse e shqyrtojmë rastin e
‘Alpskos’ së Sllovenisë mund ta shohim se Qeveria e Sllovenisë e subvencion ‘Alpskon’ duke
e paguar ambalazhin e saj. Kështu që ky produkt kur vjen në Kosovë vjen me çmim të
volitshëm, konkurrencë të fortë dhe po ashtu me cilësi më të lartë. Janë disa probleme që
ndikojnë në mos-funksionimin e mirë të eksportit në Kosovë. Këto probleme fillojnë nga
ekonomia dhe pastaj tek politika në vend, siç e kemi cekur me lart keto barriera ndahen në të
brendshme dhe të jashtme, ndërsa disa nga ato probleme janë të trashëguara në njëfare forme
qysh nga periudha jugosllave që kane lënë ndikim të madh edhe sot në ekonomi sepse Kosova
ka ende vështiresi në perballje me standardet e ekonomise se tregut. Duke pas parasysh që para
viteve 90-ta, ndër eksportuesit më të medhenje ishin miniera Trepça (prodhues i xehes së
plumbit dhe zinkut, arit dhe argjendit) dhe Ferronikeli (prodhues i ferronikelit), që përbënin
më shumë se dy të tretat e eksportit kosovar. Të cilave fatkeqësisht ju ndërpre operimi aktual.
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Miniera ka vazhduar të operojë si kompani shtetërore në vitet 1990, por aktivitetet janë
ndërprerë në vitin 2000, kryesisht për arsye politike, por edhe për arsye mjedisore (ASHAK,
2002).
Ringjallja e sektorit të minierave kërkon investime të konsiderueshme dhe mund të arrihet
vetëm duke u mbështetur në investitorët e huaj, dhe mundësisht disa investitorë vendorë
privatë. Firmat në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të brendshme, si mungesa e
kapitalit, mungesa e subvencioneve, mungesa e përvojës në tregjet e huaja, mungesa e
ekspertizës, si dhe marketingu dhe aktivitetet promovuese të dobëta. Poashtu, ndërmarrësit
përballen me barriera që e pengojnë operimin e tyre normal, përfshirë këtu shumat e kufizuara
të kredive dhe normat e larta të kamatës, infrastrukturën e dobët, mungesën e informatave,
përkrahjen e dobët institucionale, politika tatimore e cila nuk e favorizon prodhimin vendor, si
dhe ngarkesa të tjera administrative.
Bujqësia tradicionalisht ka qenë aktivitet i rëndësishëm ekonomik në Kosovë, duke përfshirë
edhe një të katërtën e produktit total. Edhe pse është bërë pak progres në privatizimin e tokës,
shfrytëzimi i tokës mbetet i ulët, dhe shpërbërja e ndërmarrjeve të mëdha shtetërore agrokulturore ka krijuar pengesa të reja për zhvillimin e sektorit të bujqësisë.
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4 . METODOLOGJIA
Metodologjia e përdorur për realizimin e këtij hulumtimi është e bazuar në qasjen hulumtuese,
kryesisht në modelin kuantitativ që përfshin mbledhjen e të dhënave relevante, modelimin dhe
analizimin e të dhënave, si dhe në fund vlersimin e rezultateve. Ky lloj studimi është perdorur
me qellim që të zbuloj arsyet themelore që ndikojnë në këtë hulumtim, strategjinë e vlerësimit
të të dhënave të nxjerrura nga hulumtimi sipas metodës sasiore, ku në fund te gjitha të dhënat
do të mblidhen , të përpunohen dhe të analizohen përmes analizës statistikore të të dhënave.
Pra, ky punim eshte bazuar mbi te dhena sasiore, që janë mbledhur gjatë eksperimeteve te
analizuara statistikisht, dhe që janë paraqitur në bazë të tabelave dhe grafikëve të ndryshem.
Bazuar në kërkesat për të përmbushur qëllimin e këtij punimi, janë marrë të dhëna të
qëndrueshme dhe më të përgjithshme. Të dhëna te mbledhura nga shqyrtimi i literaturës,
hulumtime,analizimin e të dhënave dytësore, eksperimente, anketa dhe vizita studentore kanë
ndimuar në arritjen e konkluzioneve.

Për realizimin e metodologjisë janë përdorur disa aktivitete:
-

Hulumtimet në lidhje me zhvillimin e eksportit dhe politikat tregtare në Kosovë , (MTI, MEF,
UNMIK, etj).

-

Vizitat studimore në ndermarrje eksportuese në Kosovë, me qëllim të informimit për përvojat e
tyre në promovimin dhe zhvillimin e eksportit.

-

Informata dhe bisedime lidhur me strategjine për promovimin e eksportit në Kosove dhe
faktorët për përmirësimin e konkurrencës së prodhuesve të vendit.
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5 . PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë punim një vëmendje e posaçme i është kushtuar pengesave me të cilat ballafaqohen
eksportuesit kosovarë në tregjet e jashtme. Një mori pyetjesh janë të lidhura me çështjen e
pengesave në eksport me qëllim të identifikimit të faktorëve të cilët determinojnë
performancën e dobët të kompanive kosovare në tregjet e huaja. Në përgjithësi, pengesat janë
ndarë në dy lloje të veçanta, në ato të shkaktuara nga faktorët e jashtëm si dhe pengesat
specifike për vet firmën. Pengesat e brendshme janë të lidhura me strukturën organizative të
firmës apo me aftësitë e kufizuara menaxhuese. Në të kundërtën, pengesat e jashtme burojnë
nga rrethina jo-stabile makroekonomike si dhe institucionet dhe politikat e qeverisë.
Disa nga pengesat qe ndermarresit i janë përgjigjur më së shumti janë:
1. Mungesa e mbështetjes kreditore,
2. Tatimet doganore me vendet tjera ,
3. Vonesat në kalimet kufitare,
4. Mungesa e dokumenteve personale dhe vizat,
5. Mungesa e informacioneve,
6. Gjetja e partnerëve të jashtëm,
7. Imazhi i dobët i produkteve,
8. Shpenzimet e prodhimit,
9. Transporti,
10. Çertifikata për shëndetesi dhe sigurim,
11. Çertififikata mbi origjinën e mallit,
12. Njohja e gjuhëve të huaja,
13. Aftësitë dhe eksperiencen e menaxherëve.
Ndërmarrësit kanë vlerësuar këto 13 pengesa të radhitura në listë, ku pengesa e parë mbi
mungesën e mbështetjes kreditore paraqet pothuajse pengesën më të madhe. Kurse
marrëdheniet tregtare me vendet fqinje thuajse nuk përbejne asnje problem për eksportuesit
Kosovarë. Kosova si qellim primar në vitet në vazhdim është që të arrije rritje të madhe dhe të
shpejtë ekonomike, dhe zhvillim të eksporteve pasi që pothuajse është pika kryesore e rritjes
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së punësimit. Shumë shtete të cilat kanë qenë dhe janë në zhvillim dhe me të ardhura të ulëta,
si strategji për zhvillim kanë perdorur eksportet e tyre të përfaqësuara nga produktet primare
siç janë: lënda e parë dhe produktet minerale. Këto produkte përbëjnë përafërsisht 50% gjitha
eksporteve që është karakteristikë për vendet në zhvillim e poashtu edhe në rastin e Kosovës.
Për shtetet që janë në zhvillim, në anën e kërkeses janë disa faktorë të cilët e ngadalësojnë
procesin e eksportimit, psh: të produkteve bujqësore, tek ato shtete të zhvilluara. Në anën e
ofertës, ekzistojnë shumë faktorë të cilët ndikojnë në zvogëlimin e aktivitetit të eksporteve të
shteteve në zhvillim. Përshembull mund të jenë kushtet natyrore, klima, vende jo adekuate
rurale, resurse të pa mjaftueshme etj. Pra, suksesi i promovimit të eksportit nuk mund të bëhet
nëse nuk ka ndonjë ri-organizim të shoqërisë rurale, te strukturës ekonomike dhe politike për
të rritur totalin e produkteve bujqësore, dhe produktivitetin.
Objektivi kryesor i Kosovës duhet të jetë, që fillimisht të bëjë shpërndarjen e resurseve dhe të
përmbush kërkesën vendore për ushqime , dhe pastaj te mbizotrojë në tregjet e huaja.
Si strategji tjetër për vendet në zhvillim mund të përdoret zëvendësimi i importit.
Zëvendësimi i importeve në mënyrë më të detajuar.
-

Nxitja e eksportit të produkteve bujqësore, dhe e lëndës së parë,

-

Promovimi i eksportit të mallrave,

-

Zëvendësimi i mallrave të prodhuara.
Janë dy mënyra kryesore për ta zëvendësuar importin. E para është nëse shteti vendos tarifa në
importe dhe e dyta është nëse shteti vendosë kuota, qe nënkupton shkurtim sasior të mallrave
të importuara. Tarifa është një taksë e cila përdoret për mallra të caktuara. Tarifa përdoret për
dy arsye kryesore. Arsyeja e parë është që kur firmat e jashtme eksportojnë mallin e tyre në
Kosovë, ato janë të detyruara që të paguajnë një takse, kjo taksë paraqet fitim për qeverinë,
dhe ndikon automatikisht në rritjen e të ardhurave të qeverisë. Arsyeja e dytë është që të
stimulojë prodhuesit vendorë dhe t’i mbrojë ata. Nëse Qeveria vendosë tarifa në produkte të
caktuara, kjo nënkupton edhe çmime më të shtrenjta për mallrat të cilat janë importuar në vend.
Përshembull nëse çmimi ndërkombëtar i një produkti X është 1 euro dhe atë produkt Kosova
e importon, atëherë shumë pak firma kosovare mund që të konkurrojnë me këtë çmim, pasi me
çmimin 1 euro vetëm pak firma mund t’i bëjnë ballë. Prandaj nëse qeveria vendosë një tarifë
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në mallin e importuar , pas vendosjes çmimi i atij malli do të rritet, dhe prodhuesit vendorë do
te jenë më të gatshëm të konkurrojnë, në këtë mënyre rritet kapitali i tyre, dhe zgjerojnë
kapacitetet e tyre, dhe më e rëndësishmja nga e gjithë kjo firma gjeneron vende të reja
punësimi. Qeveritë gjithashtu mund të ofrojnë subvencione në industritë e tyre për të ulur
çmimet në treg, dhe kompanitë vendase të dominojne dukshëm me çmime të ulëta. Ashtu siç
e kemi cekur në paragrafin hyrës, në menyrë që të përmiresohen rrethanat dhe kushtet për një
eksport të mirëfilltë duhet të ndërmirren masa të politikes ekonomike, siç do te ishte zhvillimi
i një qasje politike që integrohet nga rritja e aftësisë konkurruese të kompanive kosovare si në
tregun e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm, si dhe të mirren me lehtësimin e aktiviteteve
eksportuese.
Politikat qeveritare për përmirësimin e aftësisë konkurruese përfshijnë:
-

Përmirësimin e kushteve kredituese në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare financiare,
donatorët dhe bankat, për eksportuesit dhe sektorët prodhues.

-

Përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, veçanërisht të energjisë elektrike dhe
telekomunikimeve.

-

Zhvillimin e aftësisë konkurruese të prodhuesve vendorë, posaçërisht në bujqësi.

-

Bashkëpunimin me donatorët dhe shoqatat afariste, mbështetjen e NVM-ve përmes
aktiviteteve promovuese, pjesëmarrjes në panairet ndërkombëtare dhe trajnimet e
eksportuesve.

-

Të vazhdohet me vendosjen e marrëdhënieve tregtare me vendet në rajon, bazuar në interesat
e dyanshme dhe negocimit të marrëveshjeve të tregtisë së lirë, nëpërmjet ketyre marrëveshjeve
dhe në baze të Paktit të Stabilitetit dhe organeve të BE-së, të bëhet heqja e disa kuotave
specifike tranzitore për eksportuesit/importuesit kosovarë në vendet fqinje dhe gjithashtu në
njohjen e dokumenteve të udhëtimit dhe dokumenteve zyrtare për vetura dhe mjete të tjera
transportuese.

-

Shoqata të ndryshme afariste të Kosoves, Oda Ekonomike, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
qe zakonisht merren me promovimin e eksportit duhet të koordinojnë aktivitetet drejt:

-

Krijimit të një sistemi informativ të eksportit,

-

Zhvillimit të programeve trajnuese për eksportuesit,
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-

Realizimin e takimeve me bashkëpuntorë të huaj. Pra, gjetjen e partnerëve.

Kosova me pozicionin gjeografik, me resurse natyrore, me klime adekuate, ka të gjitha
mundësitë për t'u bërë një eksportues potencial për tregjet e Evropës.
Bujqësia dhe agroindustria janë sektorët e ekonomisë, të cilat kanë shumë mundësi për zbutjen
e deficitit tregtar, në aspektin e zëvendësimit të produkteve të importuara me prodhimin e atyre
produkteve në vend. Në këtë kontekst, kreditimi i bujqësisë dhe i agroindustrisë është një
aspekt shumë efektiv i përmirësimin e situatës së deficitit tregtar.
Teknologjia e avancuar dhe standardizimi është një ndër kërkesat kyçe në tregjet e BE-së, gjë
e cila mbetet një sfidë në vend, kjo do të thotë se rritja e kapaciteteve institucionale për
standardizimin dhe çertifikimin e produkteve vendase duhet të jetë një ndër objektivat primare
për zhvillim në Kosovë.

Megjithëse barrierat me të cilat ballafaqohen ndermarrësit në vend janë të shumta,përseri
ekziston një bindje qe e gjithë kjo mund të përmiresohet shpejt dhe tregjet e eksportit të rriten.
Por në mënyre që të përshpejtohet ky proces duhet të ndërmirren masa të politikes
ekonomike,sic është cekur më lartë “përmiresimi i aftësisë konkurruese” kjo sepse ekziston
ideja se rritja e kredive për eksport dhe reformat në politiken e taksave te cilat kërkojnë kujdes
të menjehershëm në mënyre që të arrihet rezultati i duhur.
Si përmbledhje e gjithë kësaj, nëse duam të zhvillojmë eksportin në Kosovë, duhet përmirësuar
politikën ekonomike dhe dimensionet tjera të jetës ekonomike. Qeveria duhet të krijojë
rrethinen e përshtatshme për një industri të suksesshme dhe konkurruese.
Për të arritur një industri të suksesshme eksportuese, firmat duhet të krijojnë kualitet, strategji
të qartë dhe të sigurojnë më shumë njohuri mbi tregjet e huaja. Por duke mos e anashkaluar
edhe mundësinë e rritjes së konkurrencës në vendin përkates. Sepse për një eksport të
suksesshëm luan rol të rëndesishëm edhe strategjia e integruar në bazë të së cilës konkurrenca
në tregun e jashtëm është po aq e rëndësishme sa ajo në tregun e brendshëm .
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Eksportet nga prodhimi vendas, në vitet e para të dymbëdhjetë viteve të fundit, kanë qenë të
dominuara nga disa lloje të produkteve dhe prodhimtarive të trashëguara nga ekonomia e
sistemit e mëparshëm. Mirëpo, si rezultat i reformave, privatizimit dhe nevojës për
ristrukturimin e ekonomisë, ekonomia e Kosoves atëhere filloj të bjerë ndjeshëm, sidomos në
artikujt e eksportit. Kështu, trend i këtyre viteve u be rritja e deficitit tregtar, e cila vazhdon të
jetë ne trendin ekonomik të Kosovës edhe sot. Për të zbutur këtë hendek midis importit dhe
eksportit, ekzistojnë dy mënyra të mundshme:
Rritja dhe promovimi i eksporteve, si dhe prodhimi në vend i disa produkteve te cilat
importohen me shumicë nga vendet e tjera. Pra, me një fjalë zgjerimin i prodhimtarise.
Ekonomia e Kosoves ka mundësi reale për të hequr nga lista shumë nga importet duke rritur
mundësite për prodhim,dhe në këtë mënyre ti zgjeroje pritjet për eksport.
Pritjet e eksportit kanë qenë strategji në rritje për shumë vende, si: Turqia, SHBA, Zvicra, etj
kryesisht duke perdorur artikuj vendas si, materiale ndërtimi, lëkure, minerale etj.
Marrëdhëniet e dobëta mes eksportit dhe importit janë pasojë serioze në zhvillimin e
ekonomisë në përgjithësi, kur dihet se aktualisht kompensimi tjeter nga sektori i shërbimeve
(turizmi, transporti,etj.) është gjithashtu në nivel të ulët të zhvillimit.
Pra, nga kjo pikëpamje, mund të themi se nese deficiti tregtar vazhdon të thellohet, mund të
bëhet një pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë në tërësi.
Promovimi i eksporteve është padyshim një mekanizëm shumë i fuqishëm i rregullimeve
strukturore. Në kuadrin e politikës ekonomike të Kosovës, zhvillimi eksportit konsiderohet të
jetë një faktor kyç për përmirësimin e treguesve makroekonomikë, dhe krijimin e vendeve të
punës.
Gjithashtu, strategjia për zhvillimin e ndermarrjeve të vogla dhe të mesme, është vendimtare
për të përmirësuar konkurrueshmërinë e industrive Kosovare, pasi që është e përbërë nga 95%
e ndërmarrjeve shumë të vogla, të vogla dhe të mesme. Një hap me rëndesi per krijimin e një
ekonomie konkurruese të orientuar kah eksporti është krijimi i ndërmarrjeve të forta
konkurruese në tregun e brendshëm.
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Në sektorin e bujqësisë, qëllimi i menjëhershëm është përmirësimi i prodhimit bujqësor në sasi
dhe cilësi. Për këtë, metodat e fermës duhet të modernizohen dhe të shtohet prodhimi organik.
Në ditët e sotme trendi i tregut evropian janë produktet "bio" qe konkurrojnë me lehtësi. Kjo
kërkon veprime konkrete të tilla si: lehtësimi i investimeve në mënyrë që të përmirësohet
produktiviteti i tokës në përdorim, permiresimi i njohurive dhe aftësive te fermerëve, etj.
Në përmbledhje, problemet kryesore për zhvillimin e eksporteve janë:
-

Identifikimi i përparësive konkurruese dhe zhvillimit të tyre,

-

Promovimi i investimeve të huaja direkte,

-

Zhvillimi i një baze prodhuese në vend.

Qasja strategjike për promovimin e eksportit ka për qëllim përfshirjen dhe bashkëpunimin e
ngushtë midis organizatave publike dhe private, midis komunitetit të bizneseve dhe
organizatave donatore, dhe ne fund kontributi i qeverisë do të jetë vendimtar për suksesin e
promovimit të eksporteve ne Kosovë, kjo sepse integrimi në Bashkimin Evropian mbetet
gjithnje një prioritet, prandaj kërkohet mobilizimi i plotë i të gjithë faktorëve relevantë:
institucioneve shtetërore, bizneseve, komunitetit, shoqërisë civile, instituteve të ndryshme
relevante etj, për të përmbushur kushtet për anëtarësim sa më shpejt të jetë e mundur në BE.
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